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C POMO]X@ PROPAN-FREONOWOJ PUZYRXKOWOJ KAMERY skat, OBLUˆENNOJ PUˆKOM NEJTRINO S “NER-
GIEJ 3–30 g“w NA sERPUHOWSKOM USKORITELE, IZMERENY INKL@ZIWNYE SPEKTRY ADRONOW. pOLUˆENNYE
DANNYE SWIDETELXSTWU@T O TOM, ˆTO WNUTRIQDERNOE POGLO]ENIE LIDIRU@]IH PRODUKTOW FRAGMEN-
TACII KWARKA USILIWAETSQ S UMENX[ENIEM PEREDANNOJ EMU “NERGII I S UWELIˆENIEM DOLI z “NERGII
KWARKA, PRIOBRETENNOJ ADRONOM. aNALIZ DANNYH W RAMKAH MODELI CWETOWOJ STRUNY POKAZYWAET, ˆTO
POLOVITELXNYE ADRONY S 0.7 < z < 0.9 POGLO]A@TSQ W QDRE S SEˆENIEM, BLIZKIM K NEUPRUGOMU
SEˆENI@ PION-NUKLONNOGO WZAIMODEJSTWIQ.
Abstract
Agababyan N., Ammosov V.V., Atayan M. et al. The Inﬂuence of the Nuclear Medium on the Production
of Hadrons in Deep Inelastic Neutrino Scattering: IHEP Preprint 2002–22. – Protvino, 2002. – p. 12, ﬁgs. 9,
tables 1, refs.: 29.
The inclusive spectra of hadrons produced in neutrino-nucleus scattering are measured with the help
of the propane-freon bubble chamber SKAT, irradiated to the neutrino beam with energy 3-30 GeV at
the Serpukhov accelerator. The date indicate, that the intranuclear absorption of the leading products of
the struck quark fragmentation strengthens with decreasing quark energy and with increasing share z of
the quark energy carried by the hadron. The data analysis in the framework of the colour string model
shows that the absorption cross section of positive hadrons with 0.7 < z < 0.9 is close to the inelastic
pion-nucleon cross section.
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wWEDENIE
gLUBOKONEUPRUGOE RASSEQNIE LEPTONA NA QDRE SOPROWOVDAETSQ OBRAZOWANIEM CWETOWOJ
STRUNY MEVDU WYBITYM KWARKOM I NUKLONNYM OSTATKOM. pRI RASSEQNII NA PERIFERIˆE-
SKOM NUKLONE QDRA PROCESS FRAGMENTACII STRUNY ANALOGIˆEN EE FRAGMENTACII W SLUˆAE
WODORODNOJ ILI DEJTERIEWOJ MI[ENI. pRI RASSEQNII NA NEPERIFERIˆESKOM NUKLONE PRO-
CESS FRAGMENTACII ISPYTYWAET OPREDELENNOE WLIQNIE QDERNOJ SREDY.
sOGLASNO PREDSKAZANIQM (SM., NAPRIMER, [1–5]), SREDNIJ PROSTRANSTWENNOWREMENNOJ
PROMEVUTOK lh, NEOBHODIMYJ DLQ FORMIROWANIQ ADRONA S MASSOJ mh I “NERGIEJ Eh, OPRE-
DELQETSQ LORENC-FAKTOROM (lh ∼ Eh/mh). w RQDE DRUGIH MODELEJ PREDPOLAGAETSQ, ˆTO lh
PROPORCIONALEN LORENC-FAKTORU RODITELXSKOGO KWARKA (lh ∼ ν/m∗q, ν — “NERGIQ, PEREDAN-
NAQ KWARKU), PRIˆEM MASSA m∗q WIRTUALXNOGO KWARKA ZAWISIT OT KWADRATA PEREDANNOGO
IMPULXSA Q2 [6], LIBO OPREDELQETSQ KINEMATIKOJ “IZLUˆENIQ” KWARKOM ADRONA [7].
bOLEE DETALXNOE RASSMOTRENIE PROCESSA FORMIROWANIQ ADRONOW NA OSNOWE lUNDSKOJ
FRAGMENTACIONNOJ MODELI [8], A TAKVE W RAMKAH MODELEJ, UˆITYWA@]IH TORMOVENIE
KWARKA WSLEDSTWIE LIBO NATQVENIQ CWETOWOJ STRUNY [9], LIBO IZLUˆENIQ GL@ONOW [10,11],
PRIWODIT K FUNKCIONALXNYM ZAWISIMOSTQM lh OT PEREDANNOJ ADRONU DOLI z = Eh/ν “NER-
GII KWARKA, SOGLASNO KOTORYM DLINA FORMIROWANIQ SRAWNITELXNO “NERGIˆNYH PRODUKTOW
FRAGMENTACII S UWELIˆENIEM z UMENX[AETSQ I SOOTWETSTWENNO UWELIˆIWAETSQ WEROQTNOSTX
IH POGLO]ENIQ W QDERNOM WE]ESTWE.
sOPOSTAWLENIE INKL@ZIWNYH SPEKTROW ADRONOW NA QDRAH I DEJTRONE [12–16] PODTWER-
VDAET PREDSKAZANNOE OSLABLENIE “FFEKTOW QDERNOGO POGLO]ENIQ S ROSTOM ν I IH USILENIE
PRI z → 1. tAKIE DANNYE POLUˆENY PRI SRAWNITELXNO WYSOKIH ν (DO 400 g“w), W TO WRE-
MQ KAK DANNYE PRI PROMEVUTOˆNYH “NERGIQH (ν < 10 g“w) WESXMA SKUDNY. dLQ POLNOTY
KARTINY INTERESNO PROWESTI DETALXNYE ISSLEDOWANIQ TAKVE I W “TOJ OBLASTI “NERGIJ,
GDE, KAK OVIDAETSQ, WLIQNIE QDERNOJ SREDY NA PROCESS FRAGMENTACII BOLEE SU]ESTWENNO.
oTDELXNYJ INTERES PREDSTAWLQET SOPOSTAWLENIE SPEKTROW ADRONOW IZ RAZLIˆNYH WY-
BOROK SOBYTIJ RASSEQNIQ LEPTONA NA ODNOM I TOM VE QDRE, A IMENNO, W WYBORKAH S
OTSUTSTWIEM QWNYH PRIZNAKOW WTORIˆNOGO QDERNOGO WZAIMODEJSTWIQ I S PRISUTSTWIEM
TAKIH PRIZNAKOW (W DALXNEJ[EM − WYBORKI KWAZINUKLONNYH I KASKADNYH SOBYTIJ SO-
OTWETSTWENNO). pRI “TOM W KASKADNYH SOBYTIQH OVIDAETSQ BOLEE ZAMETNOE PROQWLENIE
QDERNYH “FFEKTOW. tAKOE SOPOSTAWLENIE PROWEDENO DLQ νNe−WZAIMODEJSTWIJ PRI SRAW-
NITELXNO WYSOKIH W (DO ∼ 25 g“w) [17].
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cELX@ NASTOQ]EJ RABOTY QWLQETSQ ISSLEDOWANIE “FFEKTOW QDERNOGO POGLO]ENIQ W
NEJTRINO-QDERNYH WZAIMODEJSTWIQH W OBLASTI PROMEVUTOˆNYH “NERGIJ ν = 2−15 g“w I
W = 2−5 g“w. w RAZDELE 1 OPISANA POSTANOWKA “KSPERIMENTA. mETODIKA OTBORA WZA-
IMODEJSTWIJ KASKADNOGO I KWAZINUKLONNOGO TIPOW PRIWEDENA W RAZDELE 2. w RAZDELE 3
PREDSTAWLENO SRAWNENIE ADRONNYH SPEKTROW KASKADNYH I KWAZINUKLONNYH SOBYTIJ. w
RAZDELE 4 DANA KOLIˆESTWENNAQ OCENKA “FFEKTOW WNUTRIQDERNYH WZAIMODEJSTWIJ. w RAZ-
DELE 5 POLUˆENNYE DANNYE SRAWNIWA@TSQ S PREDSKAZANIQMI MODELI CWETOWOJ STRUNY.
oSNOWNYE REZULXTATY I WYWODY RABOTY PRIWEDENY W ZAKL@ˆENII.
1. mETODIKA “KSPERIMENTA
—KSPERIMENT WYPOLNEN NA PUZYRXKOWOJ KAMERE skat [18], OBLUˆENNOJ W [IRO-
KOPOLOSNOM PUˆKE NEJTRINO sERPUHOWSKOGO USKORITELQ PRI “NERGII PERWIˆNYH PROTONOW
70 g“w. kAMERA BYLA ZAPOLNENA PROPAN-FREONOWOJ SMESX@ (PO OB˙EMU 87% PROPANA C3H8
I 13% FREONA CF 3Br) S PROCENTNYM SODERVANIEM QDER H : C : F : Br = 67.9 : 26.8 : 4.0 :
1.3%. pLOTNOSTX PRIMESI SOSTAWILA 0.55 G/SM3, RADIACIONNAQ DLINA X0 =50 SM, DLINA
QDERNOGO WZAIMODEJSTWIQ 149 SM. pOLNYJ OB˙EM KAMERY SOSTAWLQL 6.5 M3, ISPOLXZUEMYJ
“FFEKTIWNYJ OB˙EM RAWEN 1.73 M3. w RABOˆEM OB˙EME KAMERY OBESPEˆIWALOSX ODNORODNOE
MAGNITNOE POLE NAPRQVENNOSTX@ 20 KgS.
oTBIRALISX SOBYTIQ WZAIMODEJSTWIJ ZARQVENNOGO TOKA S IMPULXSOM µ−-MEZONA pµ >
0.5 g“w/c. m@ONOM SˆITALASX OTRICATELXNO ZARQVENNAQ ˆASTICA, OBLADA@]AQ NAIBOLX-
[IM POPEREˆNYM IMPULXSOM SREDI ˆASTIC, NE PRETERPEW[IH W KAMERE WTORIˆNOGO WZA-
IMODEJSTWIQ. oSTALXNYE OTRICATELXNYE ˆASTICY SˆITALISX π−-MEZONAMI. pROTONY S
IMPULXSOM MENEE 0.6 g“w/c I ˆASTX PROTONOW S IMPULXSOM 0.6 < p < 0.85 g“w/c IDENTIFI-
CIROWALISX PO IONIZACIONNOJ OSTANOWKE W KAMERE. pRI OPREDELENII “NERGII, PEREDANNOJ
ADRONNOJ SISTEME, NEIDENTIFICIROWANNYM POLOVITELXNYM ˆASTICAM S IMPULXSOM p <
0.85 g“w/c PRIPISYWALASX MASSA PROTONA ILI PIONA W SOOTWETSTWII S PREDWARITELXNO
OCENENNOJ OTNOSITELXNOJ WEROQTNOSTX@. wSE POLOVITELXNYE ˆASTICY S p > 0.85 g“w/c
SˆITALISX π+-MEZONAMI. dLQ POWY[ENIQ TOˆNOSTI WOSSTANOWLENIQ ν I “NERGII NEJTRINO
Eν OTBIRALISX SOBYTIQ, W KOTORYH TOˆNOSTX IZMERENIQ IMPULXSOW WSEH WTORIˆNYH ZA-
RQVENNYH ˆASTIC (γ−KWANTOW) BYLA MENEE 27% (100%). kAVDOMU OTOBRANNOMU SOBYTI@
PRIPISYWALSQ WES, UˆITYWA@]IJ POTERI SOBYTIJ. sREDNIJ WES ISPOLXZUEMOJ W DANNOJ
RABOTE WYBORKI SOBYTIJ RAWNQETSQ 1.43.
oKONˆATELXNAQ WELIˆINA ν, UˆITYWA@]AQ NEZAREGISTRIROWANNYE NEJTRONY I
γ−KWANTY, OPREDELQLASX NA OSNOWE IZMERENNOJ νvis PRI POMO]I SOOTNO[ENIQ ν = a+bνvis,
W KOTOROM ZNAˆENIQ a = (0.15± 0.24) g“w I b = 1.07± 0.05 BYLI NAJDENY PO METODIKE,
PRIMENENNOJ W RABOTE [19]. bLIZKIE ZNAˆENIQ a I b POLUˆA@TSQ S POMO]X@ MODELIROWANIQ
NEJTRINNYH WZAIMODEJSTWIJ W KAMERE METODOM mONTE-kARLO [20].
dLQ DALXNEJ[EGO ANALIZA BYLO OTOBRANO 2223 SOBYTIQ S 3 < Eν < 30 g“w, W >
2 g“w, KWADRATOM PEREDANNOGO IMPULXSA Q2 > 1 g“w2 I y = ν/Eν < 0.95.
2. oTBOR KWAZINUKLONNYH, KASKADNYH I KWAZIDEJTRONNYH SOBYTIJ
oTBOR KWAZINUKLONNYH I KASKADNYH SOBYTIJ, METODIKA KOTOROGO PODROBNO OPISANA
W [21], OSU]ESTWLQLSQ PO RQDU TOPOLOGIˆESKIH I KINEMATIˆESKIH KRITERIEW. w PODWYBOR-
KU BN KWAZINUKLONNYH WZAIMODEJSTWIJ WKL@ˆALISX SOBYTIQ BEZ KAKIH-LIBO PRIZNAKOW
WTORIˆNYH WZAIMODEJSTWIJ W QDRE: SUMMARNYJ ZARQD WTORIˆNYH ADRONOW RAWEN q = +1
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(DLQ PODWYBORKI Bn-WZAIMODEJSTWIJ S NEJTRONOM) ILI q = +2 (DLQ PODWYBORKI Bp-
WZAIMODEJSTWIJ S PROTONOM); ˆISLO ZAREGISTRIROWANNYH BARIONOW (IDENTIFICIROWANNYH
PROTONOW I Λ-GIPERONOW, A TAKVE NEJTRONOW, PRETERPEW[IH WTORIˆNOE WZAIMODEJSTWIE
W KAMERE) NE PREWY[AET EDINICY, PRIˆEM SREDI NIH OTSUTSTWU@T BARIONY, LETQ]IE
NAZAD. kROME TOGO, NAKLADYWALOSX OGRANIˆENIE SWERHU NA “FFEKTIWNU@ MASSU MI[ENI
Mt, OPREDELQEMU@ KAK Mt = Σ(Ei − pi||), GDE SUMMIROWANIE PROWODITSQ PO “NERGIQM Ei
WTORIˆNYH ˆASTIC I PRODOLXNOJ KOMPONENTE pi|| IH IMPULXSOW Mt <1.2 g“w/c
2. sOBYTIQ,
NE UDOWLETWORQ@]IE WY[EUKAZANNYM KRITERIQM, WKL@ˆALISX W PODWYBORKU KASKADNYH
SOBYTIJ BS. w ITOGE KOLIˆESTWO SOBYTIJ W PODWYBORKAH Bp, Bn I BS OKAZALOSX RAW-
NYM SOOTWETSTWENNO 480; 555; 1188 (PRI “TOM KOLIˆESTWO WZWE[ENNYH SOBYTIJ RAWNO
SOOTWETSTWENNO 685; 751 I 1731).
uKAZANNOMU SOOTNO[ENI@ ˆISLA SOBYTIJ SOOTWETSTWUET OTNO[ENIE SEˆENIJ νn− I
νp−WZAIMODEJSTWIJ r = σ(νn → µ−X)/σ(νp → µ−X) = 1.83 ± 0.11, BLIZKOE IZWESTNO-
MU ZNAˆENI@ r ≈ 2 [22]. bYLO TAKVE PROWERENO [21], ˆTO W−ZAWISIMOSTI (W OBLASTI
2 ≤ W ≤ 5 g“w) SREDNIH MNOVESTWENNOSTEJ POLOVITELXNYH I OTRICATELXNYH ADRO-
NOW W PODWYBORKAH Bp I Bn UDOWLETWORITELXNO SOGLASU@TSQ S DANNYMI [23] PO νp− I
νn−WZAIMODEJSTWIQM, PRIˆEM SOGLASIE IMEET MESTO KAK W OBLASTI OTRICATELXNYH, TAK I
POLOVITELXNYH ZNAˆENIJ PEREMENNOJ fEJNMANA. kROME TOGO, BYLO PROWEDENO SRAWNENIE
INKL@ZIWNYH SPEKTROW ADRONOW S IME@]IMISQ DANNYMI NA WODORODNOJ (DEJTERIEWOJ)
MI[ENI W OBLASTI 2 ≤W ≤ 5 g“w. pRI “TOM NABL@DALOSX UDOWLETWORITELXNOE SOGLASIE
MEVDU INKL@ZIWNYMI SPEKTRAMI π−-MEZONOW KAK νp−WZAIMODEJSTWIJ [24] I PODWYBORKI
Bp, TAK I νD−WZAIMODEJSTWIJ [25] I KOMBINIROWANNOJ PODWYBORKI BD KWAZIDEJTRON-
NYH SOBYTIJ, SODERVA]EJ PODWYBORKU Bn I 60% PODWYBORKI Bp, KOTORAQ “FFEKTIWNO
SOOTWETSTWUET νD−WZAIMODEJSTWIQM (OSTALXNYE 40% PODWYBORKI Bp SOOTWETSTWU@T WZA-
IMODEJSTWIQM S WODORODOM PROPAN-FREONOWOJ SMESI).
uDOWLETWORITELXNOE SOGLASIE MNOVESTWENNYH I INKL@ZIWNYH HARAKTERISTIK KWAZI-
NUKLONNYH PODWYBOROK S DANNYMI PO PROTONNOJ (DEJTERIEWOJ) MI[ENI [22–25] POZWOLQET
ZAKL@ˆITX, ˆTO PODWYBORKI Bp I Bn MOGUT SODERVATX LI[X NESU]ESTWENNU@ PRIMESX
SOBYTIJ, W KOTORYH PROIZO[LO WTORIˆNOE WNUTRIQDERNOE WZAIMODEJSTWIE.
rQD USREDNENNYH KINEMATIˆESKIH HARAKTERISTIK POLNOJ WYBORKI I PODWYBOROK SO-
BYTIJ PRIWEDEN W TABLICE.
sREDNIE HARAKTERISTIKI GLUBOKONEUPRUGOGO RASSEQNIQ NEJTRINO DLQ POLNOJ WYBORKI
I DLQ PODWYBOROK Bp, Bn I BS.
wYBORKA < Eν > < ν > < W 2 > < W > < Q2 > < x >
g“w g“w g“w2 g“w g“w2
pOLNAQ 10.8 6.5 9.5 3.0 3.6 0.30
Bp 11.0 6.6 9.8 3.0 3.5 0.29
Bn 10.9 6.5 9.3 2.9 3.9 0.33
BS 10.7 6.5 9.5 3.0 3.5 0.29
3. sOPOSTAWLENIE INKL@ZIWNYH SPEKTROW ADRONOW W PODWYBORKAH
KASKADNYH I KWAZINUKLONNYH SOBYTIJ
oTNO[ENIE Ry∗ (BS/BN ) RASPREDELENIJ PO BYSTROTE W S.C.M. ADRONNOJ SISTEMY y∗
W PODWYBORKAH BS I BN POKAZANO NA RIS. 1 DLQ DWUH INTERWALOW INWARIANTNOJ “NERGII
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rIS. 1. oTNO[ENIE RASPREDELENIJ PO BYSTRO-
TE y∗ W PODWYBORKAH BS I BN DLQ DWUH
OBLASTEJ PO W .
2 < W < 3 g“w I 3 < W < 5 g“w.
wIDNO, ˆTO SPEKTR ADRONOW W PODWYBORKE
BS SME]EN W STORONU OTRICATELXNYH y∗,
ˆTO QWLQETSQ SLEDSTWIEM WTORIˆNYH WNU-
TRIQDERNYH STOLKNOWENIJ I SOPROWOVDA@-
]IH IH “NERGETIˆESKIH POTERX ADRONOW. w
OBLASTI FRAGMENTACII MI[ENI (y∗ < −1)
OTNO[ENIE Ry∗(BS/BN ) DOSTIGAET NESKOLX-
KIH EDINIC. w OBLASTI VE FRAGMENTACII
KWARKA W PODWYBORKE BS NABL@DAETSQ PO-
DAWLENIE WYHODA ADRONOW, OSOBENNO SILXNOE
PRI MALYH W I DOSTIGA@]EE ZNAˆENIQ Ry∗
(BS/BN )= 0.44±0.13 DLQ NAIBOLEE BYSTRYH
ˆASTIC (y∗ > 1.8). tAKOE ZNAˆENIE NE PROTI-
WOREˆIT REZULXTATAM RABOTY [17], W KOTOROJ
DLQ OTNO[ENIQ WYHODOW ZARQVENNYH ADRO-
NOW S y∗ > 2 W KASKADNYH I KWAZINUKLONNYH
PODWYBORKAH νNe−WZAIMODEJSTWIJ POLUˆENO
0.6± 0.1 PRI W = 2 ÷ 7 g“w. oTMETIM TAK-
VE, ˆTO S ROSTOM W “FFEKTY POGLO]ENIQ BYSTRYH PRoDUKTOW FRAGMENTACII KWARKA
OSLABLQ@TSQ I, SOGLASNO DANNYM RABOTY [17], PRAKTIˆESKI ISˆEZA@T PRI W > 7 g“w.
rIS. 2. rASPREDELENIE PO PEREMENNOJ z DLQ PO-
LOVITELXNYH ADRONOW I π−-MEZONOW W
PODWYBORKAH BS I BN .
rIS. 3. ν–ZAWISIMOSTX OTNO[ENIQ WYHODOW ZA-
RQVENNYH ADRONOW W PODWYBORKAH BS I
BN DLQ RAZLIˆNYH INTERWALOW PO z.
nA RIS. 2 POKAZANY RASPREDELENIQ ρ±(z) = (1/Ntot)dN±/dz PO PEREMENNOJ z OTDELX-
NO DLQ POLOVITELXNYH ADRONOW (POMIMO IDENTIFICIROWANNYH PROTONOW) I π−-MEZONOW
W PODWYBORKAH BS I BN . kAK WIDNO IZ RISUNKA, WSLEDSTWIE “NERGETIˆESKIH POTERX W
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QDERNOJ SREDE SPEKTRY ADRONOW W PODWYBORKE BS SME]ENY W STORONU MALYH z. kAK WIDNO
IZ RIS. 3, GDE PREDSTAWLENA ν−ZAWISIMOSTX OTNO[ENIQ Rz(BS/BN )=ρchBS(z)/ρchBN (z) FUNK-
CIJ RASPREDELENIQ DLQ ZARQVENNYH ˆASTIC, PROINTEGRIROWANNYH W TREH OBLASTQH PO z:
z < 0.2, 0.2< z < 0.4 I z > 0.4, “TO SME]ENIE, WYRAVA@]EESQ W USILENII WYHODA ADRONOW
S MALYMI z < 0.2 I OSLABLENII WYHODA PRI BOLX[IH z > 0.4, PROQWLQETSQ ZAMETNEE PRI
MALYH “NERGIQH ν. iZ RIS. 2 I 3 SLEDUET, ˆTO DANNYE PRI z < 0.4 MALOINFORMATIWNY PRI
IZUˆENII “FFEKTOW QDERNOGO POGLO]ENIQ, TAK KAK POSLEDNIE NE PRIWODQT K OSLABLENI@
WYHODA ADRONOW PO KRAJNEJ MERE W OBLASTI SRAWNITELXNO MALYH ν < 7 g“w. bOLEE INFOR-
MATIWNYMI PREDSTAWLQ@TSQ DANNNYE DLQ LIDIRU@]IH ADRONOW (z > 0.4), POKAZYWA@]IE,
ˆTO PODAWLENIE IH WYHODA IMEET MESTO WO WSEJ OBLASTI RASSMATRIWAEMYH ν. dANNYE
UKAZYWA@T TAKVE NA TO, ˆTO “TO PODAWLENIE IMEET TENDENCI@ K OSLABLENI@ S ROSTOM ν.
rIS. 4. oTNO[ENIQ WYHODOW ZARQVENNYH ADRONOW (a) I POLOVITELXNYH ADRONOW (b, c, d) W PODWY-
BORKAH BS I BN W ZAWISIMOSTI OT KINEMATIˆESKIH PEREMENNYH η, OPREDELENNYH W TEKSTE.
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nIVE MY BUDEM RASSMATRIWATX WLIQNIE QDERNOJ SREDY NA WYHOD LIDIRU@]IH ADRONOW
S z > 0.4 W ZAWISIMOSTI OT KINEMATIˆESKIH PEREMENNYH (ILI IH KOMBINACIJ), PREDPOLOVI-
TELXNO OPREDELQ@]IH DLINU FORMIROWANIQ ADRONA lh. oVIDAETSQ, ˆTO “KSPERIMENTALXNO
IZMERENNOE OTNO[ENIE Rη(BS/BN ) WYHODOW ADRONOW DOLVNO BYTX MONOTONNO RASTU]EJ
FUNKCIEJ OT DANNOJ KINEMATIˆESKOJ PEREMENNOJ η ∼ lh. w PROTIWNOM SLUˆAE TEORETI-
ˆESKOE PREDSKAZANIE O PROPORCIONALXNOSTI η ∼ lh NE BUDET SOOTWETSTWOWATX “KSPERIMEN-
TALXNYM DANNYM PO LEPTOROVDENI@ ADRONOW. dANNYE, PRIWEDENNYE NA RIS. 4, POZWOLQ@T
OSU]ESTWITX KAˆESTWENNU@ PROWERKU RAZLIˆNYH TEORETIˆESKIH PREDSKAZANIJ.
iZ RIS. 4a SLEDUET, ˆTO, WOPREKI ISHODNOMU PREDPOLOVENI@ O LINEJNOJ ZAWISIMOSTI
DLINY FORMIROWANIQ lh LIDIRU@]EGO ADRONA OT Eπ/mπ, STEPENX PODAWLENNOSTI EGO WYHO-
DA I, SLEDOWATELXNO, SREDNQQ DLINA PUTI, PROJDENNOGO IM POSLE FORMIROWANIQ W QDERNOJ
SREDE, PRAKTIˆESKI NE MENQ@TSQ W [IROKOJ OBLASTI IZMENENIQ “TIH PEREMENNYH. aNA-
LOGIˆNOE ZAKL@ˆENIe MOVNO SDELATX IZ RIS. 4b OTNOSITELXNO PEREMENNOJ ν/m∗q, PREDSTA-
WLQ@]EJ SOBOJ LORENC-FAKTOR KWARKA S “FFEKTIWNOJ MASSOJ, OPREDELQEMOJ KINEMATIKOJ
RASPADA u → π+d ILI d¯ → π+u¯ WYBITOGO WIRTUALXNOGO KWARKA: m∗q = p∗T
√
z(1− z), GDE
p∗T− KOMPONENTA IMPULXSA π+-MEZONA, PERPENDIKULQRNAQ K NAPRAWLENI@ PROMEVUTOˆNOGO
BOZONA. tAKIM OBRAZOM, POLUˆENNYE NAMI DANNYE PO NEJTRINOROVDENI@ LIDIRU@]IH
ADRONOW NA QDRAH NE MOGUT SLUVITX PODTWERVDENIEM DLQ PREDPOLAGAEMOGO OSLABLENIQ
“FFEKTOW WNUTRIQDERNOGO POGLO]ENIQ S ROSTOM Eh ILI z.
kAˆESTWENNO INAQ FUNKCIONALXNAQ ZAWISIMOSTX DLINY FORMIROWANIQ LIDIRU@]E-
GO ADRONA OT KINEMATIˆESKIH PEREMENNYH SLEDUET IZ MODELEJ, RASSMATRIWA@]IH
PROSTRANSTWENNO-WREMENNU@ “WOL@CI@ CWETOWOJ STRUNY, OBRAZOWANNOJ MEVDU WYBITYM
KWARKOM I NUKLONNYM OSTATKOM [8–11]. pRI NATQGIWANII STRUNY PROISHODIT TORMO-
VENIE KWARKA, A EGO “NERGIQ ν RASHODUETSQ NA IZLUˆENIE GL@ONOW, ROVDENIE KWARK-
ANTIKWARKOWYH PAR I, W KONEˆNOM ITOGE, NA MNOVESTWENNOE ROVDENIE ADRONOW. sOGLASNO
[9–11], ˆEM PROTQVENNEE PROSTRANSTWENNO-WREMENNOJ PROMEVUTOK, PRED[ESTWU@]IJ OBRA-
ZOWANI@ LIDIRU@]EGO ADRONA, TEM MENX[EJ DOLEJ z “NERGII ν ON MOVET OBLADATX. pRI
DOSTATOˆNO BOLX[IH z “TOT PROMEVUTOK (ILI DLINA FORMIROWANIQ ADRONA) PROPORCIONA-
LEN lh ∼ ν(1− z). tAKAQ VE ZAWISIMOSTX PRI z → 1 SLEDUET W RAMKAH lUNDSKOJ STRUNNOJ
MODELI [8]: lh ∼ νz[−1 + ln(z−2)/(1− z2)]. w OBOIH SLUˆAQH S ROSTOM z (DLQ WTOROGO SLU-
ˆAQ − W OBLASTI z > 0.3) lh MONOTONNO UBYWAET, SLEDOWATELXNO, USILIWAETSQ PODAWLENIE
WYHODA ADRONA.
pRIWEDENNAQ NA RIS. 4c I d ZAWISIMOSTX OTNO[ENIQ Rη(BS/BN ) OT UKAZANNYH PE-
REMENNYH KAˆESTWENNO PODTWERVDAET “TO PREDSKAZANIE. kAK BYLO POKAZANO W NEDAWNEJ
RABOTE [16], TEORETIˆESKIE PREDSKAZANIQ, OSNOWANNYE NA ZAWISIMOSTI lh ∼ (1 − z)ν, UDO-
WLETWORITELXNO SOGLASU@TSQ S DANNYMI PO “LEKTROROVDENI@ ADRONOW S z > 0.2 NA QDRE
AZOTA W OBLASTI “NERGIJ 7 < ν < 24 g“w, W SREDNEM ZAMETNO PREWY[A@]IH “NERGII
2 < ν < 15 g“w W NASTOQ]EJ RABOTE.
4. oTNO[ENIE INKL@ZIWNYH SPEKTROW ADRONOW W PODWYBORKAH QDERNYH
I KWAZIDEJTRONNYH SOBYTIJ
dLQ POLUˆENIQ KOLIˆESTWENNYH OCENOK, A TAKVE DLQ SRAWNENIQ S REZULXTATAMI DRUGIH
“KSPERIMENTOW, NEOBHODIMO PREDSTAWITX DANNYE W WIDE OTNO[ENIQ INKL@ZIWNYH SPEKTROW
WO WZAIMODEJSTWIQH NEJTRINO S QDRAMI PROPAN-FREONOWOJ SMESI I S DEJTRONOM. wYBORKU
BA QDERNYH WZAIMODEJSTWIJ MOVNO POLUˆITX PUTEM ISKL@ˆENIQ WKLADA SOBYTIJ WZAI-
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MODEJSTWIQ S WODORODOM, SOSTAWLQ@]EGO W NA[EM “KSPERIMENTE PRIMERNO 40% OT ˆISLA
SOBYTIJ PODWYBORKI Bp. tAKIM OBRAZOM, WYBORKU BA MOVNO SIMWOLIˆESKI PREDSTAWITX
W WIDE BA = BS + BN + 0.6Bp = BS + BD.
oTNO[ENIE INKL@ZIWNYH SPEKTROW W PODWYBORKAH BA I BD, NAPRIMER PO PEREMENNOJ
z, WYRAVAETSQ KAK



























ˆISLA ADRONOW S DANNYM z W PODWYBORKAH BS, Bn I Bp SOOTWETSTWENNO.
nA RIS. 5 POKAZANO OTNO[ENIE Rz(BA/BD) W ZAWISIMOSTI OT z DLQ POLOVITELXNYH
ADRONOW (ZA ISKL@ˆENIEM IDENTIFICIROWANNYH PROTONOW) I DLQ π−-MEZONOW. dANNYE
UKAZYWA@T NA TO, ˆTO QDERNAQ SREDA WLIQET PO-RAZNOMU NA WYHODY π−-MEZONOW (W SOSTAW
KOTORYH NE MOVET WHODITX WYBITYJ KWARK) I POLOVITELXNYH ADRONOW. eSLI PODAWLENIE
WYHODA π−-MEZONOW STANOWITSQ SU]ESTWENNYM PRI z > 0.4, TO DLQ POLOVITELXNYH ADRONOW
(W OSNOWNOM π+-MEZONOW) ONO PROQWLQETSQ PRI z > 0.6 I DOSTIGAET Rz(BA/BD) = 0.65±0.05
PRI z > 0.8.
wYHODY ZARQVENNYH ADRONOW S z > 0.2 IZ QDERNYH MI[ENEJ PO OTNO[ENI@ K WYHODU
NA DEJTERIEWOJ MI[ENI IZMERENY W e64Cu− I e14N−WZAIMODEJSTWIQH [13,16], A TAKVE W
ν(ν¯)Ne–WZAIMODEJSTWIQH [15] PRI < ν >≈11.5 g“w, ˆTO W NA[EM “KSPERIMENTE SOOTWET-
STWUET OBLASTI ν > 7.5 g“w.
rIS. 5. oTNO[ENIE WYHODOW POLOVITELXNYH
ADRONOW I π−-MEZONOW W PODWYBORKAH
BA I BD W ZAWISIMOSTI OT PEREMEN-
NOJ z.
rIS. 6. A–ZAWISIMOSTX OTNO[ENIQ Rchz (BA)/BD)
DLQ ZARQVENNYH ADRONOW S z > 0.2 PRI
SREDNEJ “NERGII < ν >= 11.5 g“w. ˜ER-
NYMI KRUVKAMI OBOZNAˆENY DANNYE PO
Rchz (A/D) IZ RABOT [13, 15, 16].
pOLUˆENNOE W DANNOJ RABOTE ZNAˆENIE Rchz>0.2(A/D) = 0.92±0.04, SOOTWETSTWU@]EE SRED-
NEMU ATOMNOMU WESU QDRA-MI[ENI A¯ = 28, WMESTE S DANNYMI RABOT [13,15,16] PREDSTAWLENO
NA RIS. 6, GDE PRIWEDEN TAKVE REZULXTAT “KSPONENCIALXNOJ APPROKSIMACII (∼ Aα) DANNYH
S POKAZATELEM α = −0.043± 0.027. tAKAQ SLABAQ A-ZAWISIMOSTX MOVET BYTX OBUSLOWLENA
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TEM, ˆTO WOZMOVNOE OSLABLENIE WYHODA ADRONOW S 0.2 < z < 0.4 ˆASTIˆNO KOMPENSIRUETSQ
ZA SˆET “NERGETIˆESKIH POTERX ADRONOW, PERWONAˆALXNO OBLADA@]IH Bo´LX[IMI ZNAˆENI-
QMI z. —TO PRIWODIT K TOMU, ˆTO INTEGRALXNYJ WYHOD ADRONOW S z > 0.2 PODAWLQETSQ
SLABO (PRIMERNO NA 10%) DAVE DLQ QDRA S A = 64.
oTMEˆENNYJ “FFEKT NAGLQDNO PRODEMONSTRIROWAN NA RIS. 7, GDE POKAZANY NA[I DAN-
NYE (A¯ = 28) PO OTNO[ENI@ Rz(A/D) PRI “NERGIQH 2 < ν < 15 g“w W SRAWNENII S
DANNYMI PRI BOLEE WYSOKIH “NERGIQH 7 < ν < 24 g“w DLQ QDRA AZOTA (A = 14) [16]. hOTQ
W PERWOM SLUˆAE OVIDA@TSQ BOLEE SILXNYE “FFEKTY WNUTRIQDERNOGO POGLO]ENIQ, OTNO-
[ENIE Rz(A/D) W OBLASTI 0.2 < z < 0.4 BOLX[E, ˆEM WO WTOROM. zAMETNAQ “NERGETIˆESKAQ
I A-ZAWISIMOSTI OSLABLENIQ WYHODA ADRONOW NAˆINA@T PROQWLQTXSQ W OBLASTI z > 0.6,
ZNAˆITELXNO USILIWAQSX DLQ NAIBOLEE “NERGIˆNYH ADRONOW S z > 0.8.
zAWISIMOSTX OT ν OTNO[ENIQ Rchz>0.5(A/D) DLQ LIDIRU@]IH ZARQVENNYH ADRONOW S
z > 0.5 POKAZANA NA RIS. 8, GDE PREDSTAWLENY NA[I DANNYE PRI 2 < ν < 4 g“w (< ν >=
3.3 g“w) I ν > 4 g“w (< ν >= 7.7 g“w), A TAKVE DANNYE PO e14N−WZAIMODEJSTWIQM
W OBLASTI ν > 8 g“w [16]. dANNYE UKAZYWA@T NA TO, ˆTO NABL@DAEMOE W [16] USILENIE
“FFEKTA WNUTRIQDERNOGO POGLO]ENIQ LIDIRU@]IH ADRONOW S UMENX[ENIEM ν SOHRANQET
TENDENCI@ WPLOTX DO ν ≈ 3 g“w, PRI KOTOROJ Rchz>0.5(A/D) DOSTIGAET ZNAˆENIQ 0.84±0.05.
rIS. 7. oTNO[ENIE WYHODOW ZARQVENNYH ADRO-
NOW W ZAWISIMOSTI OT z W PODWYBORKAH
BA I BD (ˆERNYE KRUVKI) I WO WZAIMO-
DEJSTWIQH “LEKTRONOW S QDRAMI AZOTA I
DEJTERIQ [16] (SWETLYE KRUVKI).
rIS. 8. ν–ZAWISIMOSTX OTNO[ENIQ WYHODOW ZA-
RQVENNYH ADRONOW S z > 0.5 W PODWYBOR-
KAH BA I BN (ˆERNYE KRUVKI) I WO WZA-
IMODEJSTWIQH “LEKTRONOW S QDRAMI AZO-
TA I DEJTERIQ [16] (SWETLYE KRUVKI).
5. sRAWNENIE “KSPERIMENTALXNYH DANNYH S PREDSKAZANIQMI MODELI
CWETOWOJ STRUNY
nIVE PRIWODQTSQ REZULXTATY SRAWNENIQ IZMERENNOGO OTNO[ENIQ Rz(A/D) DLQ LI-
DIRU@]IH POLOVITELXNYH ADRONOW (W SOSTAW KOTORYH S BOLX[OJ WEROQTNOSTX@ WHODIT
WYBITYJ LEPTONOM KWARK) S PREDSKAZANIQMI MODELI CWETOWOJ STRUNY [9–11]. sOGLASNO
“TOJ MODELI, PRI NATQGIWANII CWETOWOJ STRUNY MEVDU NUKLONNYM OSTATKOM I WYBITYM
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KWARKOM “NERGIQ νq POSLEDNEGO LINEJNO UMENX[AETSQ S UWELIˆENIEM DLINY STRUNY l:
νq = ν − κl, GDE KO“FFICIENT NATQVENIQ STRUNY κ HARAKTERIZUET POTERI “NERGII KWAR-
KA NA EDINICU DLINY. w PRIBLIVENII, NE UˆITYWA@]EM IZLUˆENIE KWARKOM GL@ONOW,
κ ≈ 1 g“w/fM [26,27], W TO WREMQ KAK PRI UˆETE IZLUˆENIQ “FFEKTIWNOE ZNAˆENIE κ
OPREDELQETSQ WYRAVENIEM [10] κ = 8αs(Q2)Q2/9π ≈ 1.8 g“w/fM PRI < Q2 >= 3.6 (g“w/c)2
I αs = 0.35 [28]. eSLI RAZRYW STRUNY, PRIWODQ]IJ K OBRAZOWANI@ LIDIRU@]EJ qq¯-PARY
(W DANNOM SLUˆAE − W OSNOWNOM ud¯-PARY), PROISHODIT PRI l = lh, TO EE “NERGIQ, T.E.
“NERGIQ KONEˆNOGO LIDIRU@]EGO ADRONA (W DANNOM SLUˆAE − W OSNOWNOM π+-MEZONA),
PRIBLIZITELXNO RAWNA Eh ≈ νq = ν − κlh, S lh = ν(1− z)/κ.
nEPOSREDSTWENNO POSLE OBRAZOWANIQ qq¯-PARY EE SREDNIJ POPEREˆNYJ RAZMER MOVET
BYTX MENX[E, ˆEM RADIUS PIONA, WSLEDSTWIE ˆEGO CWETOWOJ ZARQD KWARKOW ˆASTIˆNO “KRA-
NIRUETSQ, I qq¯-PARA WZAIMODEJSTWUET W QDRE S “FFEKTIWNYM SEˆENIEM σh, MENX[IM, ˆEM
SEˆENIE NEUPRUGOGO πN−WZAIMODEJSTWIQ σinπN ≈ 20 MBN. sOGLASNO TEORETIˆESKIM PREDSKA-
ZANIQM [10,11], “FFEKTIWNOE SEˆENIE σh (USREDNENNOE WDOLX TRAEKTORII qq¯-PARY W QDRE)
TEM MENX[E, ˆEM BOLX[E ν, STANOWQSX σh 
 σinπN PRI ν  5 g“w. pRI “NERGIQH VE
ν ≤ 5 g“w “FFEKT CWETOWOJ “KRANIROWKI OVIDAETSQ NESU]ESTWENNYM. eSLI WZAIMODEJ-
STWIE NEJTRINO PROIZO[LO S NUKLONOM S POPEREˆNYMI ,b I PRODOLXNOJ ξ KOORDINATAMI
OTNOSITELXNO CENTRA QDRA, A LIDIRU@]AQ ud¯-PARA OBRAZOWALASX W TOˆKE (,b, ξ + lh), GDE
lh = ν(1 − z)/κ, TO OSLABLENIE WYHODA π+-MEZONA S DOLEJ z NAˆALXNOJ “NERGII KWARKA
RAWNO
SAz (












S PARAMETRAMI, IZWLEˆENNYMI IZ DANNYH PO eA−RASSEQNI@ [29]: rA = (1.16A1/3 −
1.35A−1/3) fM I a = 0.54 fM. pARAMETR ρ0 OPREDELQETSQ IZ USLOWIQ NORMIROWKI I
RAWEN DLQ QDER C, F, Br SOOTWETSTWENNO ρ0 = 0.193, 0.186 I 0.163 fM−3.
dLQ KAVDOGO QDRA PROPAN-FREONOWOJ SMESI I KAVDOGO INTERWALA KINEMATIˆESKOJ PE-
REMENNOJ z = Eh/ν WYRAVENIE DLQ SAz (,b, ξ) USREDNQLOSX PO KOORDINATAM (,b, ξ), A TAKVE PO
KOMBINACII KINEMATIˆESKIH PEREMENNYH ν(1 − z), DLQ ˆEGO ISPOLXZOWALOSX “KSPERIMEN-
TALXNOE RASPREDELENIE POSLEDNEJ W PODWYBORKE BD. rASSˆITANNYE TAKIM OBRAZOM SREDNIE
ZNAˆENIQ < RAz > USREDNQLISX PO QDRAM MI[ENI, I POLUˆENNAQ TEORETIˆESKAQ WELIˆINA
< Rz > SRAWNIWALASX S “KSPERIMENTALXNO IZMERENNYM OTNO[ENIEM Rz(BA/BD).
rASˆETY PROWODILISX PRI DWUH ZNAˆENIQH PARAMETRA κ = 1.0 I 1.8 g“w/fM. pARAMETR
σh PODGONQLSQ DLQ DOSTIVENIQ NAILUˆ[EGO OPISANIQ DANNYH W OBLASTI BOLX[IH z =
0.7 ÷ 0.9. oBLASTX z < 0.7 NE WKL@ˆALASX W PROCEDURU PODGONKI, TAK KAK W RASˆETAH
NE UˆITYWALASX ˆASTIˆNAQ KOMPENSACIQ OSLABLENIQ WYHODA ADRONOW ZA SˆET WTORIˆNYH
WZAIMODEJSTWIJ BOLEE “NERGIˆNYH ˆASTIC.
w REZULXTATE PODGONKI BYLO POLUˆENO σh = 19
+6
−4.5 MBN PRI κ = 1 g“w/fM I σh =
15.5+4.6−3.8 MBN PRI κ = 1.8 g“w/fM. rASˆETNYE KRIWYE PRI “TIH ZNAˆENIQH PARAMETROW
SRAWNIWA@TSQ S “KSPERIMENTALXNYMI DANNYMI NA RIS. 9. wIDNO HORO[EE SOGLASIE PRI
0.7 < z < 0.9 KAK DLQ WSEJ OBLASTI PO ν = 2 ÷ 15 g“w (< ν >= 6.5 g“w), TAK I DLQ
OBLASTEJ MALYH ν = 2 ÷ 5 g“w (< ν >= 3.8 g“w) I PROMEVUTOˆNYH ν = 5 ÷ 15 g“w (<
ν >= 8.6 g“w) “NERGIJ. sLEDUET OTMETITX, ˆTO NESKOLXKO MENX[AQ PODAWLENNOSTX WYHODA
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NAIBOLEE BYSTRYH ADRONOW PRI ν > 5 g“w PO SRAWNENI@ S OBLASTX@ ν < 5 g“w (RIS. 9b
I c) OB˙QSNQETSQ NE UMENX[ENIEM “FFEKTIWNOGO SEˆENIQ σh S ROSTOM ν, A UWELIˆENIEM
SREDNEJ DLINY FORMIROWANIQ lh ∼ ν(1− z). pO “TOJ VE PRIˆINE PRI ν > 5 g“w NAIBOLEE
BYSTRYE ADRONY WZAIMODEJSTWU@T W QDRE S MENX[EJ WEROQTNOSTX@, TEM SAMIM PRIWNOSQ
SRAWNITELXNO MENX[IJ WKLAD W OBLASTX z < 0.7. —TIM, PO-WIDIMOMU, I OBUSLOWLENO
UDOWLETWORITELXNOE OPISANIE DANNYH W OBLASTI 0.4 < z < 0.7 PRI ν > 5 g“w I ξ =
1 g“w/fM (RIS. 9c).
nESKOLXKO HUVE OPISANIE PRI ξ=1.8 g“w/fM, ˆTO MOVET SLUVITX UKAZANIEM NA TO,
ˆTO W OBLASTI PROMEVUTOˆNYH “NERGIJ, RASSMATRIWAEMYH W DANNOJ RABOTE, MEHANIZM
IZLUˆENIQ GL@ONOW NE IGRAET SU]ESTWENNOJ ROLI W PROCESSE LEPTOROVDENIQ ADRONOW I,
SLEDOWATELXNO, IZWLEˆENNAQ PRI ξ = 1 g“w/fM OCENKA SEˆENIQ σh BOLEE PREDPOˆTITELXNA.
tEM NE MENEE, MY UˆLI WOZMOVNU@ NEOPREDELENNOSTX W PARAMETRE ξ = (1.4±0.4) g“w/fM
I, KAK SLEDSTWIE, W SEˆENII σh = (18.1±6.4) MBN, GDE PRIWEDENNAQ O[IBKA WKL@ˆAET W SEBQ
I STATISTIˆESKIE POGRE[NOSTI. w PREDELAH O[IBOK σh NE OTLIˆAETSQ OT σinπN . pO“TOMU
MOVNO ZAKL@ˆITX, ˆTO LIDIRU@]AQ qq¯-PARA PRIOBRETAET SWOJSTWA SFORMIROWAW[EGOSQ
ADRONA ZA DOSTATOˆNO KOROTKIJ PROSTRANSTWENNO-WREMENNOJ PROMEVUTOK, SOPOSTAWIMYJ S
MEVNUKLONNYMI RASSTOQNIQMI W QDRE.
rIS. 9. sRAWNENIE DANNYH PO OTNO[ENI@ R+z (BA/BD) DLQ POLOVITELXNYH ADRONOW S PREDSKAZANI-
QMI MODELI CWETOWOJ STRUNY (SPLO[NYE I PUNKTIRNYE KRIWYE) PRI: a) 2 < ν < 15 g“w,
b) 2 < ν < 5 g“w, c) 5 < ν < 15 g“w.
zAKL@ˆENIE
pOLUˆENY NOWYE “KSPERIMENTALXNYE DANNYE PO NEJTRINOROVDENI@ ADRONOW NA QDRAH
W OBLASTI PROMEVUTOˆNYH “NERGIJ 2 < W < 5 g“w I 2 < ν < 15 g“w. pRIMENENNAQ
W RABOTE METODIKA POZWOLQET WYDELQTX PODWYBORKU KWAZINUKLONNYH (KWAZIDEJTRONNYH)
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SOBYTIJ, HARAKTERISTIKI KOTORYH SOOTWETSTWU@T IME@]IMSQ DANNYM, POLUˆENNYM NA
WODORODNOJ (DEJTERIEWOJ) MI[ENI, A TAKVE PODWYBORKU KASKADNYH SOBYTIJ c PRIZNAKOM
WTORIˆNOGO WZAIMODEJSTWIQ W QDRE.
sOPOSTAWLENIE INKL@ZIWNYH SPEKTROW ADRONOW W “TIH PODYBORKAH UKAZYWAET NA PO-
DAWLENIE WYHODA NAIBOLEE BYSTRYH PRODUKTOW FRAGMENTACII, PROQWLQ@]EESQ SILXNEE S
UMENX[ENIEM W ILI ν. pOKAZANO, ˆTO WELIˆINA PODAWLENIQ WYHODA LIDIRU@]IH ADRONOW
S z > 0.4 (I, SLEDOWATELXNO, DLINA IH FORMIROWANIQ) NE NAHODITSQ W PRQMOJ ZAWISIMOSTI
OT IH “NERGII, A ZAWISIT OT KOMBINACII KINEMATIˆESKIH WELIˆIN (1−z)ν W SOOTWETSTWII
S PREDSKAZANIQMI MODELI CWETOWOJ STRUNY. s CELX@ SRAWNENIQ S PREDSKAZANIQMI “TOJ
MODELI, A TAKVE S DRUGIMI “KSPERIMENTALXNYMI DANNYMI REZULXTATY IZMERENIJ PREDSTA-
WLENY W WIDE, ADEKWATNOM OTNO[ENI@ Rz(BA/BD) INKL@ZIWNYH SPEKTROW PO PEREMENNOJ
z W νA− I νD−WZAIMODEJSTWIQH. pOKAZANO, ˆTO IZWLEˆENNOJ WELIˆINE Rz(BA/BD) DLQ
NAIBOLEE BYSTRYH ADRONOW S z = 0.7÷0.9 SOOTWETSTWUET “FFEKTIWNOE SEˆENIE IH POGLO]E-
NIQ W QDERNOM WE]ESTWE σh ≈ (18±6) MBN, BLIZKOE K SEˆENI@ NEUPRUGOGO PION-NUKLONNOGO
WZAIMODEJSTWIQ. tAKOE SEˆENIE UKAZYWAET NA TO, ˆTO PREDADRONNOE qq¯-SOSTOQNIE PRI-
OBRETAET SWOJSTWA SFORMIROWAW[EGOSQ PIONA ZA PROSTRANSTWENNO-WREMENNOJ PROMEVUTOK,
SOPOSTAWIMYJ S MEVNUKLONNYMI RASSTOQNIQMI W QDRE. pOLUˆENO TAKVE UKAZANIE NA TO,
ˆTO IZLUˆENIE GL@ONOW WYBITYM KWARKOM NE IGRAET SU]ESTWENNOJ ROLI W “WOL@CII CWE-
TOWOJ STRUNY PRI SRAWNITELXNO NEWYSOKIH < Q2 >≈3.6 (g“w/S)2 I < ν >≈6.5 g“w,
RASSMOTRENNYH W DANNOJ RABOTE.
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